KINH DIEÄU PHAÙP LIEÂN HOA

**QUYEÅN 3**

**Phaåm 5: DÖÔÏC THAÛO DUÏ**

Baáy giôø Theá Toân baûo Ma-ha Ca-dieáp cuøng caùc ñaïi ñeä töû:

–Hay thay, hay thay! Ca-dieáp kheùo noùi coâng ñöùc chaân thaät cuûa Nhö Lai. Ñuùng nhö lôøi ñaõ noùi, Nhö Lai coøn coù voâ löôïng, voâ bieân a-taêng-kyø coâng ñöùc, caùc oâng daàu traûi qua voâ löôïng öùc kieáp cuõng khoâng noùi heát ñöôïc.

Ca-dieáp neân bieát! Nhö Lai laø vua cuûa caùc phaùp neáu coù noùi ra lôøi gì ñeàu khoâng hö doái. Phaät ôû nôi taát caû phaùp, duøng söùc trí tueä phöông tieän maø dieãn noùi. Phaùp cuûa Phaät noùi ra ñeàu ñaït ñeán baäc Nhaát thieát trí. Nhö Lai quan saùt bieát roõ choã quay veà cuûa taát caû phaùp vaø roõ bieát choã sinh taâm cuûa taát caû chuùng sinh, thoâng thaáu khoâng ngaên ngaïi. Phaät laïi roõ bieát roát raùo taát caû caùc phaùp, chæ baøy taát caû trí tueä cho chuùng sinh.

Ca-dieáp! Ví nhö trong coõi tam thieân ñaïi thieân theá giôùi nuùi, soâng, khe, hang, ruoäng, ñaát sinh ra bao nhieâu caây coái röøng ruù vaø caùc thöù coû thuoác, chuûng loaïi maøu saéc teân goïi ñeàu khaùc nhau. Maây daøy phuû kín khaép coõi tam thieân ñaïi thieân ñoàng thôøi möa xuoáng nhuaàn thaám khaép nôi. Caây coái röøng ruù vaø caùc thöù coû thuoác coù thöù goác nhoû, thaân nhoû, nhaùnh nhoû, laù nhoû; coù thöù goác vöøa, thaân vöøa, nhaùnh vöøa, laù vöøa; coù thöù goác lôùn, thaân lôùn, nhaùnh lôùn, laù lôùn.

Caùc loaøi caây coái tuøy haïng lôùn, vöøa, hay nhoû maø haáp thuï khaùc nhau. Moät ñaùm maây möa xuoáng töông xöùng vôùi moãi loaïi caây coái maø ñöôïc sinh tröôûng ñôm hoa keát quaû. Tuy cuøng moät choã ñaát sinh ra, cuøng ñöôïc moät côn möa töôùi maø caùc coû caây ñeàu coù sai khaùc.

Ca-dieáp neân bieát! Cuõng vaäy, Nhö Lai xuaát hieän ôû ñôøi nhö vaàng maây lôùn, duøng aâm thanh lôùn vang khaép theá giôùi, Trôøi, Ngöôøi, A-tu-la, nhö ñaùm maây lôùn kia bao phuû khaép coõi tam thieân ñaïi thieân. ÔÛ trong ñaïi chuùng, Phaät xöôùng lôøi naøy: “Ta laø Nhö Lai, ÖÙng cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Vôùi ngöôøi chöa ñöôïc ñoä khieán ñöôïc ñoä, ngöôøi chöa hieåu laøm cho hieåu, ngöôøi chöa an laøm cho an, ngöôøi chöa chöùng Nieát-baøn khieán chöùng ñaéc, ñôøi nay vaø ñôøi sau Phaät ñeàu bieát ñuùng nhö thaät. Ta laø baäc Nhaát thieát trí, baäc Nhaát thieát kieán, baäc Tri ñaïo, baäc Khai ñaïo, baäc Thuyeát ñaïo. Caùc ngöôi Trôøi, Ngöôøi, A-tu-la ñeàu neân ñeán ñaây nghe phaùp.”

Baáy giôø coù voâ soá ngaøn vaïn öùc chuùng sinh ñi ñeán choã Phaät nghe phaùp. Luùc ñoù Nhö Lai quaùn saùt caùc caên lôïi ñoän, tinh taán hay giaûi ñaõi cuûa chuùng sinh ñoù, löôïng vöøa söùc coù theå tieáp thu maø noùi phaùp, chuûng loaïi nhieàu voâ löôïng ñeàu khieán vui möøng ñöôïc nhieàu thieän lôïi. Caùc chuùng sinh naøy nghe phaùp roài, ñôøi naøy ñöôïc an oån, ñôøi sau sinh veà xöù laønh, do ñaïo ñöôïc an vui vaø ñöôïc nghe phaùp, nghe phaùp roài lìa khoûi caùc chöôùng ngaïi, ôû trong caùc phaùp tuøy söùc tieáp nhaän laàn laàn ñeàu ñöôïc vaøo ñaïo.

Nhö ñaùm maây lôùn kia möa xuoáng khaép taát caû coû caây röøng ruù vaø caùc thöù coû thuoác, tuøy gioáng moãi thöù ñeàu ñöôïc thaám nhuaàn ñaày ñuû, ñeàu ñöôïc sinh tröôûng.

Nhö Lai noùi phaùp moät töôùng moät vò. Ñoù laø töôùng giaûi thoaùt, töôùng xa lìa, töôùng tòch dieät, roát raùo ñaït ñeán Nhaát thieát chuûng trí. Coù chuùng sinh naøo nghe phaùp cuûa Nhö Lai

hoaëc thoï trì ñoïc tuïng, tu haønh ñuùng nhö lôøi daïy seõ ñöôïc coâng ñöùc maø töï mình khoâng hay bieát.

Vì sao vaäy? Vì chæ coù Nhö Lai bieát ñöôïc theå taùnh cuûa caùc töôùng cuûa chuùng sinh nhö laø nhôù gì, nghó gì, tu gì, nhôù theá naøo, nghó theá naøo, tu theá naøo, duøng phaùp gì ñeå nhôù, duøng phaùp gì ñeå nghó, duøng phaùp gì ñeå tu, duøng phaùp gì ñeå ñaït ñöôïc phaùp gì.

Chæ coù Nhö Lai môùi thaáy chuùng sinh truï ôû ñòa vò naøo moät caùch nhö thaät, roõ raøng khoâng bò ngaên ngaïi. Nhö caây coái röøng ruù caùc thöù coû thuoác töï noù khoâng bieát taùnh lôùn, vöøa, hay nhoû cuûa chính noù.

Nhö Lai bieát phaùp moät töôùng moät vò aáy. Ñoù laø töôùng giaûi thoaùt, töôùng xa lìa, töôùng tòch dieät, töôùng roát raùo Nieát-baøn thöôøng tòch dieät, chung quy veà nôi khoâng. Phaät bieát nhö theá roài quaùn saùt taâm öa muoán cuûa chuùng sinh maø dìu daét, cho neân khoâng voäi noùi ngay Nhaát thieát chuûng trí.

Ca-dieáp! Caùc oâng raát laø hy höõu, bieát ñöôïc Nhö Lai tuøy cô nghi noùi phaùp, coù theå tin, coù theå nhaän. Bôûi vì sao? Vì chö Phaät Theá Toân tuøy nghi noùi phaùp khoù hieåu khoù bieát.

Baáy giôø Theá Toân muoán laøm roõ laïi nghóa naøy maø noùi baøi keä raèng:

*Phaùp vöông phaù höõu Hieän ra theá gian, Theo yù chuùng sinh Nhieàu caùch noùi phaùp. Nhö Lai toân troïng Trí tueä saâu xa,*

*Giöõ laâu phaùp yeáu Khoâng caàn noùi voäi. Ngöôøi trí neáu nghe Coù theå tin hieåu, Khoâng trí nghi ngôø Töùc laø maát haún.*

*Vì vaäy Ca-dieáp! Tuøy söùc noùi phaùp*

*Duøng caùc nhaân duyeân Khieán ñöôïc chaùnh kieán. Ca-dieáp neân bieát!*

*Nhö ñaùm maây lôùn Noåi treân theá gian Che truøm taát caû. Maây tueä khaép nhuaàn Chôùp giaät choùi loøa, Saám ñoäng vang xa Moïi loaøi vui veû.*

*Naéng trôøi che khuaát Maët ñaát maùt im.*

*Maây muø buûa sa Nhö laø voùi tôùi.*

*Möa xuoáng khaép nôi Boán phöông ñeàu töôùi.*

*Nöôùc tuoâng voâ löôïng Khaép choán daàm deà. Nuùi soâng hang hoùc Saâu, raäm sinh ra Caây coái coû thuoác Caùc thöù lôùn nhoû, Luùa thoùc moäng maï Caû mía cuøng nho, Nhôø coù nöôùc möa Thaûy ñeàu töôi toát.*

*Ñaát khoâ ñöôïc töôùi Caây thuoác xanh töôi. Maây kia möa xuoáng Moät loaïi nöôùc möa Coû caây röøng ruù*

*Tuøy loaïi thaám nhuaàn. Taát caû caùc caây*

*Thöôïng, trung, hoaëc haï, Tuøy theo lôùn nhoû*

*Ñeàu ñöôïc naåy sinh, Goác, thaân, nhaùnh, laù Hoa quaû sôûn sô,*

*Chæ moät traän möa Thaûy ñeàu töôi toát. Tuøy theo theå töôùng Taùnh coù thaáp cao, Nöôùc töôùi moät nguoàn Maø ñeàu töôi thaém.*

*Phaät cuõng nhö vaäy Xuaát hieän ôû ñôøi Nhö ñaùm maây lôùn Che truøm taát caû.*

*Ñaõ hieän ra ñôøi*

*Vì caùc chuùng sinh Phaân bieät dieãn noùi Söï thaät caùc phaùp. Ñaïi Thaùnh Theá Toân ÔÛ trong trôøi ngöôøi Taát caû chuùng hoäi Maø noùi theá naøy:*

*Ta laø Nhö Lai*

*Baäc Löôõng Tuùc Toân Hieän ra theá gian Nhö vaàng maây lôùn, Nhuaàn thaám taát caû*

*Chuùng sinh khaùt khao, Khieán cho lìa khoå*

*An vui sung söôùng. Höôûng vui theá gian Cuøng vui Nieát-baøn. Caùc chuùng Trôøi, Ngöôøi Moät loøng laéng nghe Ñeàu neân ñeán ñaây*

*Kính Baäc Voâ Thöôïng. Ta laø Theá Toân*

*Khoâng ai baèng ñöôïc An oån chuùng sinh Neân hieän ra ñôøi,*

*Vì ñaïi chuùng noùi Phaùp cam loà saïch. Phaùp ñoù moät vò: Giaûi thoaùt Nieát-baøn.*

*Moät tieáng nhieäm maàu Dieãn giaûi nghóa aáy.*

*Thöôøng vì Ñaïi thöøa Maø laøm nhaân duyeân. Ta xem taát caû*

*Ñeàu laø bình ñaúng Khoâng coù phaân bieät Ñem taâm yeâu gheùt. Ta khoâng tham ñaém*

*Cuõng khoâng haïn ngaïi, Haèng vì taát caû*

*Bình ñaúng noùi phaùp, Nhö vì moät ngöôøi Hay ñoâng cuõng vaäy.*

*Thöôøng dieãn thuyeát phaùp Khoâng laøm vieäc khaùc.*

*Ngoài, ñöùng, ñeán, ñi Khoâng heà meät moûi. Sung tuùc theá gian Nhö möa thaám khaép. Sang heøn treân döôùi Giöõ giôùi phaù giôùi Ñaày ñuû oai nghi*

*Vaø khoâng ñaày ñuû Chaùnh kieán, taø kieán Ñoän caên, lôïi caên, Ñeàu cho möa phaùp Maø khoâng meät moûi.*

*Taát caû chuùng sinh Ñöôïc nghe phaùp ta Tuøy söùc laõnh thuï ÔÛ nôi caùc baäc, Hoaëc ôû trôøi, ngöôøi*

*Chuyeån luaân thaùnh vöông Thích, Phaïm caùc vua*

*Laø coû thuoác nhoû. Roõ phaùp Voâ laäu*

*Chöùng ñöôïc Nieát-baøn Khôûi saùu Thaàn thoâng Vaø ñöôïc Tam minh, Rieâng ôû nuùi röøng Thöôøng tu thieàn ñònh*

*Chöùng ñöôïc Duyeân giaùc: Coû thuoác baäc vöøa.*

*Caàu Ñaáng Theá Toân Ta seõ thaønh Phaät, Tu tinh taán ñònh:*

*Coû thuoác baäc cao. Laïi caùc Phaät töû Chuyeân taâm Phaät ñaïo Thöôøng haønh Töø bi Töï bieát laøm Phaät,*

*Quyeát ñònh khoâng nghi Goïi laø caây nhoû.*

*Hoaëc truï thaàn thoâng Chuyeån phaùp khoâng thoaùi Ñoä voâ löôïng öùc*

*Traêm ngaøn chuùng sinh, Boà-taùt nhö theá*

*Goïi laø caây lôùn. Phaät bình ñaúng noùi Nhö möa moät vò, Tuøy caên chuùng sinh*

*Tieáp thuï khoâng ñoàng. Nhö caây coû kia*

*Thaám nhuaàn ñeàu khaùc. Phaät duøng duï naøy Phöông tieän chæ daïy.*

*Moïi thöù ngoân töø Ñeàu dieãn moät phaùp. Nôi trí tueä Phaät Nhö gioït nöôùc bieån, Ta röôùi möa phaùp*

*Ñaày ñuû theá gian. Phaùp thuaàn moät vò Tuøy söùc tu haønh, Nhö caây röøng kia, Coû thuoác, caây coái, Tuøy gioáng lôùn nhoû Daàn ñöôïc toát töôi. Phaùp cuûa chö Phaät Thöôøng duøng moät vò. Khieán caùc theá gian Ñeàu khaép ñaày ñuû.*

*Thöù lôùp tu haønh Ñeàu ñöôïc ñaïo quaû.*

*Thanh vaên, Duyeân giaùc ÔÛ trong nuùi röøng*

*Nôi thaân sau cuøng Nghe phaùp chöùng quaû, Ñoù laø coû thuoác*

*Ñeàu ñöôïc toát töôi. Neáu caùc Boà-taùt Trí tueä vöõng beàn Roõ thaáu ba coõi*

*Caàu Toái thöôïng thöøa, Ñoù laø caây nhoû*

*Maø ñöôïc taêng tröôûng. Coù keû tham thieàn Ñöôïc thaàn thoâng lôùn, Nghe caùc phaùp khoâng Loøng sinh hoan hyû, Phoùng quang voâ soá Ñoä caùc chuùng sinh, Ñoù laø caây lôùn*

*Maø ñöôïc taêng tröôûng. Nhö theá, Ca-dieáp!*

*Phaät noùi phaùp ra Nhö vaàng maây lôùn Moät vò nöôùc möa*

*Nhuaàn thaám hoa ngöôøi Ñeàu ñöôïc keát quaû.*

*Ca-dieáp phaûi bieát Ta duøng nhaân duyeân Caùc thöù thí duï*

*Chæ baøy ñaïo Phaät. Ñoù laø phöông tieän Chö Phaät cuõng theá.*

*Nay vì caùc oâng*

*Noùi ñieàu chaân thaät: Caùc chuùng Thanh vaên Chaúng phaûi dieät ñoä. Caùc oâng tu haønh*

*Laø ñaïo Boà-taùt Daàn daàn tu hoïc*

*Ñeàu seõ thaønh Phaät.*

M